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ABSTRAKT
Diskutimet e fundit kanë nxjerrë në pah nevojën për të rimenduar rregullimin e mjediseve
urbane ndaj ndryshimit të nevojave të përditshme, duke bërë të mundur një zhvendosje drejt
një Rendi të ri Urban.
Rinovimi urban dhe zhvillimi i qëndrueshëm janë dy çështje popullore si në agjendën e
politikave ashtu edhe në kërkimet shkencore. Megjithëse rëndësia e tyre është njohur gjithnjë
e më shumë, një rishikim i integruar që përfshin qëndrueshmërinë, planifikimin dhe
rinovimin urban ende nuk është prodhuar. Rishikimi përqendrohet në nënsistemin e
planifikimit dhe nënsistemin shoqëror të rinovimit urban në drejtim të vlerësimit të
qëndrueshmërisë. Theksi i arritjes së rinovimit të qëndrueshëm urban theksohet dhe
diskutohet. Për të sqaruar më mirë mekanizmin pas procesit të rinovimit urban dhe për të
përmirësuar qëndrueshmërinë urbane, jepen gjithashtu rekomandime të udhëzimeve të
ardhshme të kërkimit.
Fjalë kyçe: Rendi Urban; Rigjenerimi Urban; menaxhimi kulturor

ABSTRACT
Recent discussions have highlighted the need to rethink the adjustment of urban
environments to changing everyday needs, enabling a shift towards a new Urban Order.
Urban renewal and sustainable development are to popular issues in both policy agenda and
academic researches. Although their importance has been increasingly recognized, an
integrated review covering sustainability, planning, and urban renewal has yet to be
produced. The review focuses on the planning sub-system and the social sub-system of urban
renewal in terms of the evaluation of sustainability. The complexity of achieving sustainable
urban renewal is emphasized and discussed. To better clarify the mechanism behind the urban
renewal process and improve urban sustainability, recommendations of future research
directions are also provided.
Keywords:Urban Order; Urban Regeneration; cultural management.
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1 HYRJE

Trashëgimia kulturore është themeli i identitetit të një kombi dhe një burim i rëndësishëm për
turizmin në botë, por ekzistojnë pyetje të ndryshme mbi kulturën, trashëgiminë kulturore,
lidhjen e kulturës me zhvillimin dhe turizmin kulturor. Për përkufizimin dhe shpjegimin e
këtyre koncepteve, i jemi referuar disa studiuesve të huaj dhe studimeve nga literatura
botërore.
Kultura është përdorur shpesh në sensin e përditshëm si “mënyrë e jetesës” apo
“shprehëse e artit”.1 Këto kuptime tashmë janë integruar së bashku duke krijuar një sistem
vlerash dhe përfitimesh. Ky koncept është trajtuar gjërësisht nga antropologu britanik Edëart
Burnett Tylor në Primitive Culture (1871), sipas të cilit; “kultura është një tërësi komplekse
që përfshin njohuritë, besimin, artin, parimet, ligjin, zakonet, dhe gjithçka tjetër të krijuar nga
aftësitë e njeriut si anëtar i shoqërisë”.2 Dy autorë të tjerë kanë dhënë një përkufizim më
krahasues të kulturës duke kombinuar një sërë elementesh kyç: “kultura është një trashëgimi
e mësuar, shoqërisht e transmetuar e objekteve, njohurive, besimit, vlerave dhe pritshmërive
normative, që i mbartin anëtarët e një shoqërie për t’u përballur me probleme të përsëritura”.5
Me nënshkrimin e Kartës së Venecias në 1964, u dhanë disa rekomandime në lidhje me
përcaktimin e konceptit të trashëgimisë kulturore. Sipas Konventës së UNESCO-s (Neni 1),
trashëgimi kulturore konsiderohen: 1- Monumentet; veprat arkitekturore, veprat skulpturore
dhe të pikturuara, elementet apo strukturat me natyrë arkeologjike, mbishkrimet,
vendbanimet shpellore dhe kombinime të elementeve, të cilët kanë vlera universale nga
këndvështrimi i historisë, artit dhe shkencës. 2- Grupe ndërtesash të ndara ose të bashkuara,
të cilat për shkak të arkitekturës së tyre, homogjenitetit apo vendit që zënë në mjedis, kanë
vlera të jashtëzakonshme universale nga këndvështrimi i historisë, artit dhe shkencës. 3- Sitet,
veprat e njeriut ose veprat e kombinuara të njeriut dhe natyrës, zonat që përfshijnë vende
arkeologjike, të cilat janë me vlera universale nga këndvështrimi historik, estetik, etnologjik
dhe antropologjik6.
Sipas nenit 4 të kësaj Konvente “Trashëgimia është detyra për të siguruar identifikimin,
mbrojtjen, konservimin, prezantimin dhe trasmetimin në brezat e ardhshëm të trashëgimisë
botërore natyrore dhe kulturore”
Si fazë e parë e studimit, vizioni, qëllimet dhe objektivat e planit të konservimit dhe
zhvillimit të Prizrenit janë përcaktuar me anë të një trajtimi bashkëkohorë dhe inovativ të
çështjes së konservimit dhe planifikimit urban. Këto qëllime dhe objektiva janë parashtruar për
urbanizim modern, transport, imperativët relievor si të qytetit ashtu edhe të pejsazhit, si dhe
duke u bazuar në perspektivën e zhvillimit dhe të konservimit që ka kjo zonë.Duke formuluar
1

Rana, R & Piracha, A., 2007, Cultural framework, Urban crisis, Culture and sustainability of cities,
Edited by M. Nadarajah and Ann Tomoko ,Tokyo, fq.22
2

J. Jokilehto; Definition of culture heritage (Originally for ICCROM, 1990); Revised for CIF: 15
January 2005; ICCROM Working Group 'Heritage and Society' , JJ; fq.4
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përcaktuesit e përgjithshëm të planifikimit, është marrë parasysh edhe struktura e ambientit të
Prizrenit me mbështetjen e rigjenerimit ekonomik, duke ruajtur vlerat historike, arkitektonike
dhe funksionale. Brenda këtij synimi, objektivat kryesore mund të definohen si përmirësim i
kualitetit funksional, arritjen e një komunikimi optimal, arritjen e integrimit social dhe
kulturor, krijimin e një mjedisi pozitiv për kualitetin arkitektonik dhe urban dhe arritjen e
optimumit të kushteve për shëndet dhe qetësi, e tëra kjo duke arritur një çmim optimal dhe
mbështetje ekonomike gjatë vendimeve të planifikimit, vendime këto fleksibile ashtu edhe të
aplikueshme.

1.1. Qëllimi dhe objektivat e studimit

Qëllimi i studimit

Duke konsideruar faktin që Qendra historike e Prizrenit ofron potenciale të rëndësishme
kulturore për zhvillimin e turizmit dhe rritjen e mirëqënies së komunitetit, qëllimi i këtij
studimi është vlerësimi i trashëgimisë kulturore dhe integrimi i saj në zhvillimin social dhe
ekonomik të tij. Nëpërmjet analizës së përfitimeve të tre grupeve përfituesish (komuniteti,
turistët dhe njësitë turistike), synohet të vlerësohet roli dhe rëndësia e trashëgimisë kulturore
në zhvillimin e turizmit kulturor dhe gjithë zhvillimin e qëndrueshëm të hapësirës së studimit.

Objektivat e studimit
Studimi synon:

-

-

-

Te trajtoj temen e trashegimise kulturore ne kontekst te planifikimit urban dhe ne
kontekst te konservimit urban
të evidentojë vlerat e trashëgimisë kulturore materiale dhe shpirtërore të Qendres
historike te Prizrenit, si ofertë primare gjeografiko-kulturore në funksion të
zhvillimit të turizmit.
të bëjë një vlerësim turistik të atraksioneve kulturore nëpërmjet frekuentimit turistik
dhe përfitimeve që rrjedhin prej tij.
të analizojë elementët e tërheqjes turistike ndërkombëtare ndaj hapësirës së studimit,
si edhe pritshmëritë e përfitimeve social-ekonomike të komunitetit, nga prania e
atraksioneve kulturore në territorin e tyre.
të identifikojë problemet aktuale të menaxhimit të trashëgimisë kulturore, në lidhje
me ruajtjen e vlerave të saj dhe përdorimin turistik.
të paraqes nje nderhyrje te nje pjese e cila do te na sherbej si model per intervenimet
eventuale qe do te ndodhin ne qendres historike te Prizrenit.
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1.2.Organizimi i studimit

Punimi është konceptuar në pesë kapituj, ku secili kapitull trajton çështje të veçanta, me
synim realizimin e qëllimit dhe përmbushjen e objektivave të studimit.
-

-

-

-

Në kapitullin e parë është bërë një prezantim i shkurtër mbi rëndësinë e studimit,
qëllimin dhe objektivat e studimit, puna e bërë për realizimin e tij si edhe
metodologjia e përdorur për arritjen e qëllimit dhe objektivave. Në fund të kapitullit të
parë jepen në mënyrë të përmbledhur disa përkufizime dhe koncepte mbi
trashëgiminë kulturore dhe turizmin kulturor, të përdorura në literaturën botërore.
Në kapitullin e dytë është bërë një prezantim i metodologjisë për arritjen e produktit
final.
Në kapitullin e tretë është bërë një trajtim i konceptit se qka do të thotë menaxhim i
trashӕgimisë kulturore,planet të cilat përdoren për arritjen e trajtimit dhe rehabilitimin
e saj në praktikë duke u bazuar në strategjitë që shtetet ndërmarrin në kuadër të
planifikemeve urbane.
Në kapitullin e katërt tregohet për rëndësinë e Qendrës Historike të Prizrenit ,rolin që
e ka në trashëgimine kulturore të Kosovoës ,gjendja aktuale me profilizim të saj si dhe
problemet aktuale që janë shfaqur në periudha të caktuara kohore.
Në kapitullin e pestë është paraqitur një intervenim i një pjese të Qendrës Historike të
Prizrenit ,nëpërmjet analizavie që janë bëre si dhe arritja e një zgjidhjeje të saj.Kjo
zgjidhje do të na shërbejë më vonë që të jetë si mostër për qytetin dhe si hapësirat
mund të shndërrohen dhe munë të bëhen më reprezentative.

5

2 METODOLOGJIA
Për vetë tematikën e studimit, metodologjia e përdorur për realizimin e tij bazohet në
shfrytëzimin dhe kombinimin e të dhënave primare dhe sekondare. Sipas autorit Joseph
Gibaldi3, në punën kërkimore, të dhënat sekondare janë të dhënat që nxirren nga ekzaminimet
e studimeve, që të tjerë studiues kanë bërë rreth këtij objekti. Sigurimi i këtyre të dhënave
u mundësua nëpërmjet rishikimit të literaturës në fushën e trashëgimisë kulturore dhe
turizmit.
Për realizimin e këtij studimi janë përdorur një sërë metodash si: ajo e hulumtimit, metoda
statistikore,metoda e vëzhgimeve të drejtpërdrejta në terren dhe metoda hartografike. Metoda
e hulumtumit është përdorur për shfrytëzimin e të gjithë literaturës ekzistuese mbi
trashëgiminë kulturore dhe zhvillimit të turizmit në Qendren Historike te Prizrenit. Janë
shfrytëzuar studime dhe botime të ndryshme të arkeologëve dhe studiuesve vendas dhe të
huaj në lidhje me trashëgiminë kulturore të Qendres Historike te Prizrenit projekte
kombëtare dhe ndërkombëtare të ndërmarra në kuadër të zhvillimit të turizmit kulturor të
zonës dhe menaxhimit të tyre, plane strategjike të zhvillimit social-ekonomik të Qendren
Historike te Prizrenit,
Metoda statistikore është përdorur për të treguar të dhënat statistikore mbi numrin e turistëve,
njësive akomoduese, të ardhurat që i vijnë popullsisë nga aktivitetet e turizmit. Kjo metodë
është përdorur dhe gjatë realizimit të pyetësorëve në rastet kur pyetjet kanë patur natyrë
sasiore (vjeljen e informacionit sasior mbi të ardhurat, shpenzimet, etj). Metoda e
krahasimit është një metodë e cila është përdorur për krahasimin e të dhënave statistikore
gjatë analizimit të anketimeve. Gjithashtu kjo metodë është përdorur dhe në krahasimin
kronologjik mbi zhvillimin e turizmit gjatë dy periudhave të ndryshme kohore (para vitit
1990 dhe pas vitit 1990 deri në ditët e sotme).
Metoda e vëzhgimeve të drejtpërdrejta në terren është përdorur për t’u njohur më nga afër me
objektet e trashëgimisë kulturore të qarkut Korçë, si edhe për të evidentuar konkretisht
gjendjen e tyre aktuale dhe problemet që lidhen me menaxhimin e këtyre objekteve.
Metoda hartografike ka qenë e nevojshme gjatë punimit për interpretimin e të dhënave
sasiore dhe hapësinore. Për këtë ishte e nevojshme përvetësimi i dy programeve kompjuterike
Softëare SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) softëare ArGIS 10. Softëare SPSS
është përdorur për interpretimin e të dhënave statistikore të anketimeve të realizuara në
terren. Nëpërmjet këtij softi janë ndërtuar të gjithë grafikët në studim dhe janë bërë
interpretime të tyre. Ndërsa nëpërmjet softëare ArcGIS 10, është bërë interpretimi hapësinor i
trashëgimisë kulturore të qarkut Korçë, paraqitja hartografike e tij, krijimi i gjeoinformacionit
të monumenteve të kulturës së qarkut, si dhe itineraret turistike.

3

Gibaldi, J., 2003 MLA Handbook for writers of research papers, 6th Edition, New York: Modern
Language Association of America, (cit.Duhil K. Sustainable World Heritage Site Management:

6

3 MENAXHIMI I TRASHËGIMISË KULTURORE NË KOSOVË
Strategjia Kombëtare për Trashëgimi Kulturore 2017-2027 është një strategji
gjithëpërfshirëse e Qeverisë së Kosovës në fushën e trashëgimisë kulturore, e cila synon
vendosjen e kornizave afatgjata për vizionin dhe ofrimin e zgjidhjeve të bazuara në parimin
e qëndrueshmërisë. Ky dokument strategjik synon avancimin e sistemit dhe të mekanizmave
për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës në përputhje me kornizën
ligjore, parimet dhe standardet ndërkombetare, si dhe mbi bazën e zhvillimit të qëndrueshëm
ekonomik, shoqëror dhe kulturor.
Me këtë Strategji, trashëgimia kulturore përcaktohet si shtyllë e rëndësishme e zhvillimit të
qëndrueshëm
të vendit, që do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes efektive në avansimin e
sistemit të mbrojtjes. Në të adresohen aspektet themelore që në mënyrë të drejtpërdrejtë
synojnë promovimin e vlerave reale socio-kulturore dhe ekonomike të trashëgimisë kulturore
të Republikës së Kosovës, si dhe rritjen e dukshmërisë së vlerave potenciale të saj. Synimet
e Strategjisë mund të përmbledhen si në vijim:
-

[i] Sistemi ligjor dhe institucional i mbrojtjes - në përputhje me Kushtetutën e
Republikës së Kosovës,
ligjeve tjera relevante dhe angazhimeve të Kosovës, si dhe orientimin e Qeverisë së
Kosovës karshi
Prioriteteve të Partneritetit Europian dhe anëtarësimit në UNESCO;
[ii] Qasja e integruar në mbrojtje - sipas parimeve dhe trendeve të planifikimit dhe
zhvillimit të qëndrueshëm urban, ekonomik, shoqëror dhe kulturor;
[iii] Edukimi, promovimi dhe ndërgjegjësimi qytetar - me qëllim të nxitjes së
ndjenjës së identitetit
kulturor dhe si burim i frymëzimit dhe inovimit.

Strategjia ndërtohet mbi qëllimet (objektivat) konkrete. Objektivat e Strategjisë burojnë nga
synimet më lartë dhe mbi bazën e analizës së përvojave të kaluara, gjendjes aktuale në
domenin ligjor, infrastrukturor dhe programor, si dhe të çështjeve në fushën e trashëgimisë
kulturore që bëhen subjekt trajtimi në dhjetëv- jetëshin vijues në Kosovë. Objektivi i parë
korrespondon me synimin e parë; objektivat 2 dhe 3 burojnë nga synimi i dytë, ndërsa
objektivat 4 dhe 5 nga synimi i tretë. Objektivat janë përkufizuar si më poshtë:
1. Avancimi i kornizës ligjore dhe institucionale;
2. Qasja e integruar në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, drejt zhvillimit të
qëndrueshëm;
3. Përfshirja e trashëgimisë kulturore në planet zhvillimore;
4. Promovimi i trashëgimisë kulturore;
5. Edukimi, aftësimi dhe pjesëmarrja aktive në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
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Figura 1.Diagrami i menaxhimit të trashëgimisë kulturore në nivel qendror në Kosovë
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3.1.Plani i menaxhimit

Ligji (Nr. 02/L-88) për Trashëgiminë Kulturore është hartuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit me mbështetje të Këshillit të Europës dhe është aprovuar në vitin 2006.4 Ky ligj
paraqet mjetin ligjor për rregullim të procesit të inventarizimit, dokumentimit,
përzgjedhjes, mbrojtjes, ruajtjes, restaurimit, zhvillimit dhe promovimit të trashëgimisë
kulturore në përputhje me kartat dhe konventat ndërkombëtare. Ky ligj ka për synim
përcaktimin e skemës organizative të institucioneve kompetente të cilët do të miren në
mënyrë të drejtpërdrejtë me zbatimin e përgjegjësive të dala nga ky ligj.

Gjatë implementimit të këtij ligji janë gjetur mangësi në aspektin e funksionimit, dhe me këtë
qëllim në vitin 2012 ka filluar amandamentimi i tij, proces ky që ende nuk ka përfunduar.

Në kuadër të këtij ligji janë hartuar rregullore që ndihmojnë në qartësimin e detyrave
dhe përgjegjësive dhe sigurojnë një zbatim të efektshëm të tij.

Rregullorja (MKRS) Nr.06/2017 për përcaktimin e Institucioneve publike të
trashëgimisë kulturore, vartëse të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në cilësinë
e institucioneve kompetente5, përcakton detyrat dhe përgjegjësitë specifike të Instituteve
Kombëtare dhe të Qendrave Rajonale për Trashëgimi Kulturore në përgjithësi, dhe
përgjegjësitë shtesë të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, që
ndërlidhen me ruajtjen dhe menaxhimin e tërësisë së Qendrës Historike të Prizrenit.

Ligji (Nr. 04 – L/174) për Planifikim Hapësinor është adoptuar së pari në vitin 2003, kurse në
vitin 2013 është amandamentuar. Ky ligj ka për qëllim promovimin e një zhvillimi
racional të planifikimit hapësinor, duke arritur një balancë ndërmjet zhvillimit dhe ruajtjes së
hapësirave si dhe ruajtjen e ambientit.6Ligji për Planifikimin Hapësinor në parimet themelore
të tij përcakton se planifikimi hapësinor dhe rregullimi, përveç tjerash duhet të bazohen
edhe në promovimin e interesave të përbashkëta të qytetarëve të Kosovës, duke mbrojtur
burimet natyrore, trashëgiminë kulturore dhe përkrahur zhvillimin e qëndrueshëm.

Integrimi i trashëgimisë kulturore në procesin e planifikimit hapësinor urban trajtohet me
qasjen e konservimit të integruar që ka paraqitur një koncept të ri për institucionet e Kosovës.
4

Ligji për Trashëgiminë Kulturore, Ligji nr. 02/L-88/2006

5

Qasur nga arkiva e QRTK Prizren

6

Ligji për Planifikim Hapësinor
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Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm dhe i konservimit të integruar paraqiten në këtë ligj,
nëpërmjet neneve ku paraqitet nevoja për përcaktimin e një regjimi të veçantë për organizim,
zhvillim, shfrytëzim dhe ruajtje për zonat e veçanta me karakteristika të veçanta.
Ligj tjetër që përforcon ruajtjen e trashëgimisë kulturore, me theks të veçantë asaj fetare,
është Ligji (Nr. 03/L-039) mbi Zonat e Veçanta të Mbrojtura, i cili ka dalë nga rekomandimet
për deklarimin e pavarësisë së Shtetit të Kosovës dhe është adoptuar në vitin 2009. Qëllimi
kryesor i këtij ligji është të sigurojë ruajtjen dhe mbrojtjen e monumenteve fetare Serbe, si
dhe të lokaliteteve të trashëgimisë kulturore me rëndësi të veçantë për komunitetet që jetojnë
në Kosovë, nëpërmjet themelimit të Zonave të Veçanta të Mbrojtura.

Një prej rekomandimeve që dalin nga ky ligj ishte themelimi i Zonës së Veçantë të Mbrojtur
për Qendrën Historike të Prizrenit, që do të përfshijë zonat e rëndësishme të trashëgimisë
kulturore të periudhave të ndryshme historike.

Bazuar në rekomandimet e këtij ligji është hartuar Ligji (Nr. 04/L-066) për Qendrën Historike
të Prizrenit, i cili është adoptuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës në vitin 201215. Ky
ligj është hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, me mbështetje të
Zyrës Civile Ndërkombëtare (ICO), dhe në bashkëpunim me përfaqësues të MKRS,
QRTK Prizren, dhe të Komunës së Prizrenit.

Qendra Historike e Prizrenit paraqet një zonë me rëndësi të veçantë, dhe mbrohet me një ligj
të veçantë, qëllimi i të cilit është përcaktimi i rregullave për mbrojtjen, administrimin dhe
zhvillimin bashkëkohorë të qëndrueshëm të Qendrës Historike të Prizrenit si pronë
e trashëgimisë kulturore dhe historike në mbrojtje të përhershme dhe të klasifikuar si
Zonë e veçantë e mbrojtur me vlera të interesit lokal, shtetëror dhe ndërkombëtar. Për
administrim të Qendrës Historike të Prizrenit sipas këtij ligji parashihen mekanizma që do të
veprojnë brenda saj. Këto mekanizmat janë trupa të pavaruar institucional që janë përgjegjës
për të gjitha aktivitetet brenda zonës me kompetenca të ndara dhe veprojnë sipas
përgjegjësive që përcaktohen me ligj. Ligji gjithashtu përcakton aktivitetet e kufizuara dhe
të ndaluara në territorin e Qendrës Historike, si dhe ndërhyrjet në infrastrukturë, shenjëzimi,
lëvizja e automjeteve dhe mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore.
Nëpërmjet këtij ligji përcaktohen mënyrat dhe proceduat e pajisjes me leje, konsultimi
dhe informimi i palëve.
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Figura 2.Diagrami i kategorive të trashëgimisë kulturore sipas ligjit LTK
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Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit nëpërmjet drejtorive përkatëse, me theks të veçantë nëpërmjet Drejtorisë
për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor është institucion përgjegjës për planifikim dhe
zbatim të dokumenteve të planifikimit hapësinor, për rregullim të transportit, sigurim të
mbrojtjes nga rreziqet dhe për transparencë me publikun në lidhje me aktivitetet e zhvilluara
brenda kufijve të Qendrës Historike të Prizrenit.Përgjegjësi tjetër e komunës është themelimi
i Këshillit për Trashëgimisë Kulturore dhe të Zyrës sëQendrës Historike të Prizrenit.
Një fushëveprim tjetër tejet i rëndësishëm, i Komunës është menaxhimi dhe koordinimi i
procesit të pajisjes me leje për çfarëdo ndërhyrje brenda Qendrës Historike të Prizrenit.
Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në koordinim me Qendrën Rajonale
për Trashëgimi Kulturore në Prizren dhe me Këshillin për Trashëgimi Kulturore, duhet të
sigurojë një proces efikas, transparent gjatë aplikimit të palëve për ndërhyrje fizike brenda
Qendrës Historike të Prizrenit.
Në anën tjetër, Drejtoria e Inspektorateve është përgjegjëse për përcaktimin e inspektorëve
për mbikëqyrjen e aktiviteteve në fushën e urbanizmit, ndërtimit, trashëgimisë kulturore dhe
shërbimeve publike në Qendrën Historike të Prizrenit.7

Këshilli për Trashëgiminë Kulturore
Ka rol këshillues në lidhje me aktivitetet e zhvilluara në Qendrën Historike të Prizrenit. Një
prej detyrave kryesore të Këshillit është dhënia e rekomandimeve në afat prej 15 ditësh ndaj
lëndëve të dërguara nga Drejtoria e Urbanizmit.

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren
Bazuar në Rregulloren e (MKRS) Nr.06/2017, QRTK e Prizrenit është institucion përgjegjës
për bashkëpunim dhe koordinim të aktiviteteve në fushën e urbanizmit, ndërtimit,
trashëgimisë kulturore dhe shërbimeve publike brenda Qendrës Historike të Prizrenit së
bashku me Drejtorinë e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe ate të Inspektoratit.

7

Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit
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Figura 3.Skema e MMPH për trashëgiminë kulturore

Në rast të mospajtimeve palët kanë të drejtë ankese në Ministrinë e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor (MMPH). Shqyrtimet e ankesave bëhen nga MMPH në bashkëpunim
me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sprotit dhe Këshillin e Kosovës për Trashëgimi
Kulturore.8
Ankesat në lidhje me Kishën Ortodokse Serbe, duhet t’i referohen Këshillit Zbatues
Monitorues përmes Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Kulturës
Rinisë e Sportit, Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore dhe nëse është e nevojshme
Gjykatës Kompetente.

8

Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit
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3.2. Koncepti i rigjenerimit dhe rehabilitimit urban

Deri në vitet 1940, disa vende në botë vlerësonin vlerën e qyteteve të tyre më të vjetra. Në
Evropë, konservimi ishte i kufizuar në një shqetësim për ndërtesat historike me rëndësi të
veçantë, zakonisht kështjellat, pallatet, kishat, muzetë dhe ndërtesat e tjera të rëndësishme
publike. Vëmendja u përqëndrua në monumentet individuale, të konsideruara në izolim nga
rrethina e tyre urbane. (Për shembull, Kisha e Noter Dame në Paris u ruajt, por ndërtesat
historike përreth saj u rrënuan.)
Ishte Lufta e Dytë Botërore dhe shkatërrimi i saj masiv i qyteteve historik në Evropë që dha
stimul për një konsiderim më serioz të zonave të vjetra urbane. Rindërtimi që ndodhi në të
gjithë Evropën Perëndimore në vitet 1950 dhe në vitet 1960 çoi në një vetëdije shumë më të
madhe për karakterin unik të këtyre zonave të vjetra dhe duhet t’i trajtoni me ndjeshmëri dhe
konstruktive.9
Në të njëjtën kohë, në Evropë dhe në Amerikën e Veriut, kishte një kritikë në rritje për
shkollën 'modem' të arkitekturës dhe shkollën e planifikimit 'bulldozer'. Filloi të ketë
rezistencë popullore ndaj zgjidhjeve të standardizuara të strehimit 'të larta' të vendosura në
emër të modernizimit. Njerëzit të cilët ishin zhvendosur në prona të reja strehimi, zakonisht i
krahasonin ato në mënyrë të pafavorshme me jetën e tyre të mëparshme në zonat më të vjetra
të banimit në thelbin e qytetit. Qasja 'buldozer' për rinovimin urban krijoi një pakënaqësi të
madhe, pasi zona të tëra u shkatërruan pa dallim dhe komunitetet e tyre shoqërore u
shkatërruan pa menduar. Profesionistët në fushën e strehimit dhe planifikimit gradualisht u
tërhoqën nga kjo qasje 'buldozeri', pasi pasojat negative u bënë gjithnjë e më të dokumentuara
dhe të publikuara. Ata filluan të formojnë koncepte dhe qasje të reja, të cilat ngadalë fituan
pranimin nga politikanët dhe burokratët.10
Nga këto përvoja të ndryshme ka dalë ideja e rehabilitimit urban. Kjo nuk do të thotë thjesht
mbrojtje pasive e ndërtimeve individuale të rëndësisë historike; as nuk do të thotë ruajtje e
shëndetshme e gjithçkaje që është e vjetër. Përkundrazi, nënkupton përdorimin krijues dhe
ripërdorimin e lagjeve më të vjetra të qytetit, të marra në tërësi.
Kur ka qenë e mundur, ndërtesat e vjetra janë riparuar dhe modernizuar, për të lehtësuar
përdorimin e tyre të vazhdueshëm, veçanërisht si banesa. Kjo shpesh përfshin përmirësimin e
shërbimeve të infrastrukturës(uji, kanalizimi, kullimi, rrugët, etj.), por në një shkallë modeste,
duke lejuar ruajtjen e •modeli dhe modeli ekzistues urban. Kur është e nevojshme, disa
ndryshime të përdorimit mund të përfshihen, por në një shkallë të vogël. Prishja normalisht
duhet të jetë e rezervuar për ndërtesa strukturore të paqëndrueshme, por ndonjëherë mund të
jetë e nevojshme edhe për të siguruar hapësirë për shërbime thelbësore sociale, infrastrukturë
ose hapësirë të hapur.11 Një objektiv kryesor është të minimizohet zhvendosja e banorëve
ekzistues, për shkak të njërës prej prishjeve ose riparimi dhe azhurnimi.Synimi është që të
9

Urban Renewal: the Indian Experience (New Delhi, 1989), pp. 29-35 and pp. 36-42;

10

B.M. Feilden, Conservation of Historic Buildings (Butterworth, London, 1982);

11

B.M. Feilden, "Architectural and Urban Conservation", Town Planning 56, 2 (1985), pp. 197-221.

14

sigurojë një modernizim të mjaftueshëm të pëlhurës fizike për të lejuar që jeta e komunitetit
të vazhdojë, me hapësirë për ndërtimet dhe sistemet shoqërore të evoluojnë dhe përshtaten me
kushtet e reja.
Përvoja në shumë vende ka treguar që mund të jetë më e lehtë dhe më pak e kushtueshme për
të restauruar dhe modernizuar ndërtesat e vjetra nga sa pritej fillimisht. Në të kundërt, kostoja
e prishjes dhe zëvendësimit nga ndërtesat e reja pothuajse gjithmonë ka rezultuar të jetë më e
shtrenjtë sesa pritej. Natyrisht, shumë gabime u bënë në vitet e para të përpjekjeve për
rehabilitim; disa projekte ishin dështime, disa ishin shumë të shtrenjta
dhe disa patën sukses në kurriz të banorëve origjinal. Sidoqoftë, tendenca e përvojës është e
favorshme, duke çuar në një mbështetje në rritje të vazhdueshme në vendet në të gjithë
Evropën dhe gjetkë.
Në vitin 1964, ICOMOS kishte promovuar me Kartën e Venecias, krijimin e
qasja e ruajtjes për monumentet historike. Në 1972, shumë vende në zhvillim
nënshkruar për Konventën e UNESCO-s në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe
natyrore të botës, dhe nga viti 1977 kishte filluar renditja e vendeve të trashëgimisë botërore.
Ndërsa Venice Charter ishte ende i shqetësuar vetëm me monumente të vetme, UNESCO
Konventa prezantoi për herë të parë konceptin e trashëgimisë kulturore, e cila është baza për
konceptet e ruajtjes dhe rehabilitimit të zonës. 12 UNESCO gjithashtu promovoi krijimin e një
fondi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore botërore, por në fakt shumë pak
vende kanë arritur të përfitojnë nga kjo në thelb, dhe shumë pak fonde u bënë të
disponueshme për qendrat historike të qytetit.
Megjithëse koncepti i rehabilitimit ka parë një mbështetje në rritje në shumicën e vendeve të
industrializuara, një situatë shumë e ndryshme ekziston në vendet në zhvillim. Koncepti është
ende i ri dhe i panjohur në shumicën e vendeve.

Aspektet lidhur me rehabilitimin urban
Realisht, askush nuk argumenton për ruajtje totale të gjithçkaje që është e vjetër në qytet.
Njëlloj, pak do të grindeshin me përpjekjet për të përmirësuar kanalizimet dhe furnizimin me
ujë, të zvogëlojnë mbipopullimin, ose përndryshe të përmirësojnë kushtet e jetesës në zonat
më të vjetra të banesave Përmirësime të tilla sigurojnë një mjedis më të kënaqshëm. Por një
mjedis më i mirë nënkupton gjithashtu një kënaqësi të jetës shoqërore dhe kulturore për ata
që përdorin burimet mjedisore. Inhabitantsshtë banorët njerëzorë që krijojnë dhe përbëjnë
sistemet social-kulturore dhe ekonomike që i japin jetë mjedisit fizik.

12

ICOMOS, The Venice Charter (ICOMOS, Venice, 1994);
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Fokusi i rigjallërimit dhe rehabilitimit të qendrave historike, pra, duhet të jetë në zona të tëra,
jo vetëm në ndërtesa individuale, dhe në bashkësi shoqërore, jo vetëm në mjedisin fizik. Këto
zona të vjetra të banimit, zakonisht në pjesët e brendshme të qytetit, shpesh janë shtëpi për
familje me të ardhura më të ulëta dhe ato kanë vlera fizike, sociale, ekonomike dhe kulturore
të ndryshme nga, dhe përtej perceptimeve të burokratëve ose planifikuesve.
Avokatët e politikave të rehabilitimit theksojnë rëndësinë e një qasjeje gjithëpërfshirëse dhe
të integruar për planifikimin për zonat më të vjetra, dhe veçanërisht nevojën për t'u marrë
parasysh
zona të plota konservimi / rehabilitimi, jo vetëm ndërtesa individuale. Sigurisht,
ndërtesa të veçanta me interes të veçantë historik dhe / ose arkitektural duhet të ruhen si pjesë
e skemës së përgjithshme. Por përqendrimi i vërtetë është në aktivitetet dhe përdorimet e
ndërtesat e marra në tërësi, dhe nevoja për të azhurnuar në mënyrë selektive dhe adaptive.13
Kjo qasje rehabilitimi ngre një larmi çështjesh dhe pyetjesh thelbësore.

Aspektet politike
• Si mund të gjenerohet dhe mirëmbahet mbështetja politike?
• Si mund të vendoset një politikë kombëtare në mbështetje të ruajtjes dhe rehabilitimit të
trashëgimisë urbane?
• Si mund të marrë pjesë popullata e prekur në formulimin dhe ekzekutimin e skemave të
ruajtjes dhe rehabilitimit?

Aspektet kulturore
• Në ç'masë rehabilitimi i zonave historike dhe monumenteve mund të kontribuojë në
forcimin e traditave dhe formave kulturore indigjene?
• Cili është roli i qendrave historike të qytetit dhe i monumenteve, karakteristikat e tyre fizike
dhe jeta e tyre shoqërore në kulturën lokale (ose kombëtare)?
• A mund të bëhen monumentet historike dhe qendrat e qyteteve një zonë me interes të
veçantë turistik?

Aspektet shoqërore
• Si mund të marrin pjesë në mënyrë të efektshme në procesin e rehabilitimit të varfërit, që
zakonisht përbëjnë shumicën e atyre që jetojnë në zonat historike të strehimit?
• Si mund të mbahet komuniteti i banorëve me të ardhura të ulëta përballë ndryshimeve
• Si mund të mbrohen banorët me të ardhura të ulëta nga ndikimi i "gentrifikimit"?
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Aspektet ekonomike
• Si mund të financohet rehabilitimi urban?
• Cila përzierje e burimeve private dhe publike, d.m.th. partneritetet publike-private duhet të
përdoret?
• Si mund të konkurrojnë përdorimet dhe aktivitetet e tokës më të vjetër me ato të reja?
• happensfarë ndodh kur rriten vlerat e tokës dhe / ose taksat?
• Si mund të konsolidohet kontributi i zonës më të vjetër të ekonomisë urbane?
Cilin rol ekonomik mund të luante turizmi në këtë kontekst?

Aspektet e urbanizimit
• Si mund të ruhet modeli urban dhe indet e zonave historike të qytetit përballë përmirësimit
të nevojshëm dhe ndryshimeve të përdorimit të tokës?
• A mundet që cilësia historike e mjedisit me përdorim të përzier të përshtatet me kushtet
moderne?

Principet
Si mund të arrihet vlerësimi i të gjitha këtyre vlerave në nivel të qytetit?
Një prej metodave të shfrytëzuara për përshkrimin e vlerave të një aseti të trashëgimisë
kulturore, është shfrytëzimi i kritereve të përcaktuara nga UNESCO me rast të listimit të një
lokaliteti në Listën Botërore të Trashëgimisë.
Këto 10 kritere paraqesin metodat kryesore të punës së Konventës së Trashëgimisë Botërore
dhe bazohen në konceptin e identifikimit të Vlerës së Dal luar Univerzale; që nënkupton
vlerat të cilëtveçohen si tipare reprezentative për gjithë njerëzimin. Lokalitetet e listuara në
Listën e Trashëgimisë Botërore duhet të ruajnë, mbi të gjitha, këto kritere të përcaktuara, dhe
konser vimi i këtyre lokaliteteve monitorohet dhe vlerësohet duke u bazuar në këto kritere.
Aplikimet e reja në Listën e Trashëgimisë Botërore përgatiten dhe vlerësohen duke u bazuar
në këto kritere. Ky vlerësim i Prizrenit duke i shfrytëzuar këto kritere, në të ardhmen mund të
transformohet në një draft të dosjes së nominimit të qytetit në Listën e Trashëgimisë
Botërore.13

13

The Criteria for Selection, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
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10 Kriteret e vlerësimit janë si më poshtë:

(i) Të përfaqësoj një kryevepër të gjenialitetit kreativ human;
(ii) Të prezantojë një shkëmbim të rëndësishëm të vlerave njerëzore, gjatë një periudhe
kohore ose brenda një zonë kulturore të botës, mbi zhvillimet në arkitekturë, teknologji, arte
monumentale, planifikim urban ose dizajn të peizazhit;
(iii) Të bart një dëshmi unike apo së paku të jashtëzakonshme të një tradite kulturore apo të
një civilizimi që ka mbijetuar apo është zhdukur;
(iv) Të paraqet një shembull të shquar të një tipologjie të ndërtmit, ansamblit arkitektonik
apo teknologjik apo peizazhi i cili përfaqëson një (disa) fazë(a) të rëndësi shme në historinë e
njerëzimit;
(v) Të paraqet një shembull të shquar të një vendbanimi tradi ci onal, shfrytëzimit të tokës,
ose detërave, që paraqet nj ë shembull reprezentativ të nj ë (disa) kultura (ve), ose
shkëmbimit ndërmjet humanes dhe ambientit, sidomos në rastet e pambrojtura nga ndikimet e
ndryshimeve të pakthyeshme;
(vi) Të jetë i ndërlidhur në mënyrë direkte apo indirekte me ngjarj et apo traditat që jetojnë,
me idetë ose besimet, me punimet artistike apo letrare me rëndësi unike universale. (Komiteti
mendon që ky kriter do të duhej të përdoret në lidhje me kriteret tjera);
(vii) Të përmbajë fenomene superlative natyrore ose zona me bukuri të jashtëzakonshme
natyrore dhe rëndësi estetike;
(viii) Të paraqet shembuj të shquar që përfaqësojnë fazat kryesore të historisë së tokës, duke
përfshirë historinë e jetës, proceset gjeologjike të rëndësishme në zhvillim, në zhvillimin
e formave të tokës ose karakteristika të rëndësishme gjeomorfike ose fiziografike;
(ix) Të paraqesin shembuj të shquar që përfaqësojnë procese ekologjike dhe biologjike të
vazhdueshme në evoluimin dhe zhvillimin e ujërave tokësore, të burimeve, ekosistemet
bregdetare dhe detare dhe komunitetet e bimëve dhe kafshëve;
(x) Të përmbajë habitatet më të rëndësishme dhe domethënëse natyrore për ruajtjen të
diversitetit biologjik, duke përfshirë ato që përmbajnë specie të kërcënuara me vlera
universale të shquara nga pikëpamja e shkencës apo konservimit.
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3.3. Programi dhe menyrat e intevenimit
Programet e rinovimit urban përcaktohen kur një qeveri lokale miraton një plan urban ose
nëse ndjehet nevoja për një plan renovimi.Më poshtë janë cekur konditat që duhet të
ndërmerren në rast se vendoset të ketë diçqka të tillë.

Përmbajtja e Planit të Rinovimit Urban
Një plan rinovimi urban kërkohet të përmbajë, ndër të tjera:
• Një përshkrim i secilit projekt të rinovimit urban që duhet të ndërmerret
• Një hartë dhe përshkrim ligjor i zonës së rinovimit urban.
• Një shpjegim se si plani lidhet me objektivat lokale, si p.sh.
objektivat përkatëse të planit gjithëpërfshirës, planet e zonës së synuar dhe
deklarata të tjera të politikave publike.
• Nëse plani kërkon përdorimin e financimit të rritjes së taksave, një kufi në
shuma maksimale e borxhit
të lëshohet për të realizuar planin.

Përmbajtja e Raportit të Rinovimit Urban
Raporti i rinovimit urban duhet të përmbajë informacion të detajuar mbi kushtet
brenda zonës së rinovimit urban, orari i projekteve të rinovimit urban, dhe ndikimet në rrethet
e taksave të prekura.

Përmbledhje rregullore urbane
A.Çfarë është rinovimi urban?
Qëllimi i rinovimit urban është të përmirësojë zona specifike të një qyteti që nuk janë të
zhvilluar ose të pazhvilluar. Këto zona mund të kenë ndërtesa të vjetra të përkeqësuara ,rrugë
të këqija dhe shërbime komunale ose zonat mund të kenë mungesë të rrugëve dhe shërbimeve
komunale.

Rinovimi urban ofron mjetet e mëposhtme:
• Së pari lejon përdorimin e financimit të rritjes së taksave (shpjegohet më poshtë) për të
financuar projekte të përmirësimit.
• Së dyti, lejon që fuqi të posaçme të blejnë dhe montojnë site për zhvillim ose rizhvillim,
nëse dëshirohet.
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• Dhe së treti, lejon një fleksibilitet të veçantë në punën me palët private për të përfunduar
projektet e zhvillimit.

Që një komunë të përdor rinovimin urban, ajo duhet të krijojë një agjenci rinovimi urbane
dhe duhet të miratojë një plan rinovimi urban.

B. Çfarë është një Agjenci e Ripërtëritjes Urbane?
Agjensitë e rinovimit urban krijohen me ligjin e shtetit por ato janë "aktivizuar" posaçërisht
nga organi drejtues. Agjensitë janë organe të ndara juridike nga organi drejtues, por në
shumicën e rasteve bordi i agjencisë së rinovimit urban përbëhet nga anëtarët e organit
drejtues.

C. Cilat janë planet për rinovimin urban?
Për të ndërmarrë projekte të rinovimit urban me financim të rritjes së taksave, projektet duhet
të autorizohen në një plan rinovimi urban. Plani vlen për një zonë specifike gjeografike të
qytetit, e cila quhet Zona e Ripërtëritjes Urbane.

D. Çfarë mund të ndodhë nën një plan rinovimi urban?
Agjensitë e rinovimit urban mund të bëjnë projekte ose aktivitete të caktuara në bazë të një
plani të miratuar të rinovimit urban. Këto aktivitete përfshijnë:
1. Ndërtimi ose përmirësimi i rrugëve, shërbimeve dhe përdorimeve të tjera publike.
Lloji më i zakonshëm i projektit të rinovimit urban është zhvillimi i infrastrukturës, përfshirë
rrugët dhe shërbimet. Rinovimi urban gjithashtu zakonisht financon parqe, plaza dhe lehtësira
për këmbësorë. Këto urbane
projektet e rinovimit kanë për qëllim bërjen e zonave tërheqëse dhe të gatshme për investime
private.

2. Rehabilitimi ose konservimi i ndërtesave ekzistuese
Një agjenci rinovimi urban mund të ndihmojë në projektet e rehabilitimit të çdo lloji (banimi,
tregtar, industrial), zakonisht përmes huave dhe granteve për pronarët e pronave private.
3. Blerja dhe përmirësimi i pronës (Komiteti ka rekomanduar që Agjensia të mos ketë ndonjë
autoritet dënimi) Një agjenci rinovimi urban mund të marrë pronë, zakonisht për shitje për
shitje private ose një ndërthurje e zhvillimit publik / privat. Agjensia ka fuqinë e domenit
eminent (dënimin) për rizhvillimin . Agjensia duhet të identifikojë pronat që do të fitohen në
planin e rinovimit urban. Prona duhet të blihen me vlerën e drejtë të tregut. Pasi të fitohen,
agjensitë e rinovimit urban mund të pastrojnë dhe përmirësojnë pronat para rishitjes ose
marrjes me qira. Do person ose biznes i zhvendosur nga blerja e pronave të agjencisë ka të
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drejtë në ndihmë për zhvendosje, gjë që e bën procesin më të drejtë dhe të pranueshëm për
komunitetin.
4. Ri-shitja ose dhënia me qira e pasurisë
Një agjenci rinovimi urban mund të shesë ose të marrë me qira pronat që zotëron për
rizhvillim. Agjensia mund të shesë ligjërisht për më pak se vlera e drejtë e tregut. Prona mund
të shitet për "vlerën e tij të ripërdorimit të drejtë" që është vlera për një përdorim të
specifikuar të kërkuar në planin e rinovimit urban. Kjo lejon
prona të zvogëlohet në çmim për të bërë projekte zhvillimi veçanërisht të dëshirueshëm të
realizueshëm financiarisht.
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4 TRASHËGIMIA KULTUORE E QENDRËS HISTORIKE TË
PRIZRENIT
4.1.Rëndësia e Qendrës historike të Prizrenit
Qendra Historike e Prizrenit është bërthama e qytetit, që gjendet në kryqëzimin e rrugëve
antike, dhe përmban dëshmi të civilizimeve dhe kulturave të kaluara nga parahistoria,
qytetërimi Dardan, deri në periudhat Para-Romake, Romake, Bizantine, Arbërore,
Serbe, Osmane dhe Shqiptare.
QHP paraqet një shembull të një vendbanimi tradicional në lulëzim, që ende
shfrytëzohet, me arkitekturë të dalluar vernakulare dhe monumentale, vepra
inxhinjerike dhe arkitekturë të fortifikimit, të integruar me burimet natyrore të lumit dhe
maleve në një mjedis të ndërthurur në harmoni.
Vlerat e QHP përfshijnë dëshmitë historike të jetës shoqërore në të kaluarën,
konceptin tradicional dhe transformimet e familjes dhe shoqërisë, morfologjinë urbane dhe
arritjet në teknologjinë e ndërtimit. Gjithashtu dëshmon për mënyrën e jetesës së
komunitetit multietnik përgjatë një periudhe kohore më shumër se mijëravjeqare, gjatë
së cilës qyteti është zhvilluar në mënyrë konstante, nën ndikim të kulturave të
ndryshme që e pasurojnë diversitetin kulturor të sotëm.
Prizreni është vendi i themelimit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kur gjatë pjesës së dytë të
shek. 19, janë vënë themelet e formimit të shtetit Shqiptar.Elementet që e përcaktojnë
karakterin e qytetit janë trajtimi arkitektonik, teknikat tradicionale të ndërtimit,
mjedisi në relacion me ndërtimet dhe rrjetin e rrugëve, dimenzioni shpirtëror i jetesës së
përditshme dhe asaj fetare, jeta e pasur kulturore e gërshetuar me natyrën dhe mënyrën e
jetesës, të përkthyer në peizazhin historik urban të qytetit.

Figura 4. Imazhi i nxjerrë nga faqja 121 e vëllimit 2 të “UdhËtimeve në provincat sllave të Turqisë në Evropë”, nga
MACKENZIE, Georgina Mary Muir - më pas SEBRIGHT (Georgina Mary) Lady dhe IRBY (Adelina Paulina). Origjinal i
mbajtur dhe i digjitalizuar nga Biblioteka Britanike. Kopuar nga Flickr.
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4.2.Profili i Qendrës historike të Prizrenit

Procesi i vlerësimit paraqet një fazë të rëndësishme në përcaktimin e qasjes së
konservimit,vendimeve për të ardhmen, vizionin dhe objektivat për Qendrën Historike të
Prizrenit.
Qendra Historike e Prizrenit paraqet një lokalitet kompleks ku historia, arkitektura,
zhvillimet urbane janë integruar me traditat, zakonet dhe jetën e përditshme të
ndryshueshme. Për të krijuar një kuptim të thellë dhe të hollësishëm vlerësimi është
strukturuar në disa nivele.

Vlerësimi i Qendrës Historike të Prizrenit është strukturuar në dy nivele:
1.Niveli i ndërtesës
Në këtë nivel vlerësimi është bërë në dy aspekte:
Aspekti i parë i trajton ndërtesat individuale të cilët janë të listuar në listën
zyrtare të Trashëgimisë Kulturore nën mbrojtje, e cila është aprovuar nga Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Aspekti i dytë trajton ndërtesat individuale të cilët gjenden brenda perimetrit të Qendrës
Historiketë Prizrenit.
Për këtë nivel janë përcaktuar tri kategori të vlerësimit:
-

Ndërtesë me vlera të trashëgimisë kulturore;
Ndërtesë pa vlera mbresëlënëse të trashëgimisë kulturore, por në harmoni me
kontekstin historik;
Ndërtesë pa vlera mbresëlënëse të trashëgimisë kulturore, dhe në disharmoni me kontekstin historik;

2.Niveli i zonave
-

Kalaja e Prizrenit;
Zona e Nënkalasë;
Zona e banimit (me strukturë organike) – Pantelija;
Zona e banimit me trende të ndërtimit (Potok Mahalla, Papaz Çarshija);
Zona tradicionale e dyqaneve – Shadërvani, Kujumxhilluk, çarshia e Sinan Pashës;
Zona e bregut të lumit – Kej;
Zona perëndimore – Suzi Çelebi dhe Tabakhana;
Zona e shfrytëzimit të përzier dhe e banimit – Atik Mahalla;
Zona e aksit tregtar – Arasta Mahalla;
Zona e aksit tregtar– Saraçhane;
Zona e aksit tregtar– Mahalla e Kovaçëve dhe rruga Adem Jashari; Zona e
shfrytëzimit të përzier dhe e banimit– Rahlin Mahalla;
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4.2.1.Aspekti socio-demografik
Prizreni ka karakteristika diverse demografike dhe sociale. Popullsia e Prizrenit, edhe
pse me shumicë Shqiptare, (rreth 82 përqind), ka rreth 10 përqind Boshnjak, rreth 5 përqind
Turq, dhe rreth 1.63 përqind pjesëtarë të komunitetit Rom. Ky diversitet i madh etnik
karakteristikë e rëndësishme e identitetit të Prizrenit. Sidoqoftë, grupe të caktuara etnike kanë
gjasa më të mëdha për të bërë pjesë në grupe te grupe të ndjeshme, qoftë nga aspekti
ekonomik apo ai social.

Figura 5.Përbërja etnike e popullsisë në Prizren

Në Qendrën Historike të Prizrenit, sidoqoftë, përbërja e popullsisë nuk e reflekton
tërësisht popullsinë në tërë Prizrenin, duke qenë që në këtë zonë ka koncentrim më të madh
të popullsisë së etnisë serbe. Programe të ndryshme ndërkombëtare në bashkëpunim me
Komunën e Prizrenit kanë investuar në kthimin e familjeve të etnisë serbe në këtë zonë.14
Këto programe janë konsideruar si tejet të rëndësishme, posaçërisht duke pasur parasysh
statusin e trashëgimisë kulturore të shtëpive të cilat janë restauruar para kthimit të familjeve
serbe.

Analizë
Karakteristikat demografike, sidomos ato të ndërlidhura me moshën e popullsisë kanë
implikime shumë të rëndësishme për qendrat historike të mbrojtura me ligj. Sipas
UNSECO, ndryshimet demografike, posaçërisht në vendet ku popullsia është më e moshuar.
Rritja e përqindjes së popullsisë së moshuar kërkon përshtatje të kushteve të jetës, qoftë
nëpërmes ndryshimeve infrastrukturore, për t’i mundësuar qasje më të lehtë të moshuarve,
14

Sustainable partnerships for assistance to minority returns to Kosovo (SPARK) e implementuar fillimisht nga
UNMIK dhe UNDP, dhe në fazën e dytë nga Danish Refugee Council.
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qoftë duke rezultuar në numër më të madh të shtëpive dhe objekteve nën mbrojtje të cilat
mbesin të zbrazëta. Aktualisht, shpërndarja demografike sipas grup moshave në Prizren ende
anon kah popullsia e moshës më të re.

Vetëm 7 përqind e popullsisë janë mbi moshën 65 vjeçare. Mbi 50 përqind e popullsisë
janë nën moshën 30 vjeç. Kështu, edhe nëse marrim parasysh faktin që ka tendencë që
popullsia më e vjetër të jetë e koncentruar në qendrat historike dhe ato të mbrojtura, Qendra
Historike e Prizrenit ende nuk ballafaqohet me problemet që rrjedhin nga popullsia e
moshuar.

Figura 6.Përqindja e popullsisë sipas grupi moshës

Karakteristikë tjetër që ka ndikim në mirëmbajtjen e qendrave historike është edhe gjendja
socio-ekonomike e popullsisë së koncentruar në këto zona. Në rastet kur nuk ka investime
publike në mirëmbajtjen dhe potencialisht restaurimin e objekteve në zona historike, dhe këto
janë të nevojshme, mundësia ekonomike e pronarëve është kyçe në qëndrueshmërinë e
zonave të mbrojtura. Numri i familjeve të cilat janë të regjistruara për përfitim nga skemat
sociale, në Prizren ka shënuar rënie. Këto të dhëna mund të përdoren si matës të përafërt të
gjendjes ekonomike të përgjithshme, në mungesë të të dhënave specifike.

Sidoqoftë, të dhënat tregojnë një trend në rritje të rrënimit të objekteve në Qendrën
Historike të Prizrenit, dhe përdorim i hapësirës për parkingje private, po ashtu, trend rritës i
tjetërsimit të objekteve të mbrojtura me ligj. Ky trend tregon tendencë për tjetërsim në
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funksion të përfitimeve ekonomike afat-shkurtër, që mund të jetë edhe rezultat i kushteve jo
të favorshme ekonomike të familjeve që jetojnë në këtë zonë.

Një burim tjetër i problemeve në zonat e mbrojtura historike në vendet në zhvillim janë
kontestet pronësore. Në Qendrën Historike të Prizrenit, një numër i konsiderueshëm i
shtëpive tradicionale familjare kanë kontest pronësor. Bazuar në nivelin e ulët të zgjidhjes së
kontesteve pronësore me anë të testamenteve, problemet e tilla mbesin të përhapura. Në
analizë të numrit mesatar të anëtarëve për ekonomi familjare, shihet ka pasur një trend rritës
deri në fillim të viteve 1980, i cili është ndikuar dukshëm edhe nga rritja e popullsisë në
mënyrë jo-proporcionale me rritjen e vendbanimeve. Numri më i madh i anëtarëve për
ekonomi familjare, e rritë edhe numrin e trashëgimtarëve potencial të vendbanimit.
Bazuar në të dhënat e Ec Ma Ndryshe, 49 përqind e objekteve të regjistruara me funksion
biznesi, shërbejnë si ndërtesa me funksion të dyfishtë – banim dhe biznes. Duke projektuar
me numrin mesatar të anëtarëve të familjeve në Prizren, rreth 1,700 banorë të Qendrës

Figura 8.Numri mesatar i anëtarëve për ekonomi familjare
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Historike të Prizrenit, banojnë në ndërtesa me funksion të dyfishtë. Kjo rritë vështirësinë e
intervenimit në restaurim të objekteve

Këto probleme e vështirojnë mundësinë për të zbatuar plane të veprimit ofrim të
integruar të shërbimeve në Qendrën Historike të Prizrenit, të cilat mund të realizohen me anë
të bashkëpunim të banorëve të zonës.

Përveç këtyre, qasjes në këtë zonë mbetet e limituar për grupet e ndjeshme. Mungesa e
ndriçimit publik ndikon në mungesë të sigurisë, dhe rezulton në qasje të limituar për rininë,
për personat me aftësi të kufizuara, si dhe gratë. Në hulumtimin që analizon qasjen në
Qendrën Historike të Prizrenit, për persona me aftësi të Kufizuara, Ec Ma Ndryshe, gjen
që shumica e hapësirave janë ose të paqasshme, ose pjesërisht të qasshme për personat me
aftësi të kufizuara. Në vetëm 25 përqind të rasteve, hapësirat e Qendrës Historike janë
plotësisht të qasshme për personat me aftësi të kufizuara.

Emërimi i Qendrës Historike si zonë e mbrojtur ka rritur edhe koncentrimin e
qytetit drejt promovimit të trashëgimisë kulturore si veçanti e Prizrenit, duke e fokusuar
kështu edhe një pjesë të mirë të brendimit të qytetit. Mirëpo, turizmi si një ndër aktivitetet
kryesore ekonomike të Prizrenit, kërkon edhe ngritje të kapaciteteve të fuqisë punëtore për të
akomoduar kërkesat turistike.

Edhe pse Prizreni ka Universitetin Publik, si dhe një numër të konsiderueshëm të
shkollave profesionale dhe qendrave të kompetencës, kurrikula e këtyre institucioneve
arsimore nuk përkon me nevojat e ekonomisë në kuadër të turizmit. Shkollat profesionale,
janë të fokusuara në drejtime të cilat përkojnë pak me nevojat e tregut të punës në Prizren. Si
rezultat oferta dhe kërkesa në tregun e punës kanë diskrepancë, duke ndikuar kështu në rritjen
e papunësisë. E njëjta vlen edhe për Universitetin Publik të Prizrenit, drejtimet e të cilit
janë të ngjashme me ato të ofruara nëpër universitetet tjera publike në Kosovë. Ngritja e
kapaciteteve të fuqisë punëtore, për t’u përshtatur me përbërjen e ekonomisë dhe fokusin e
zhvillimit, siguron edhe uljen e nivelit të papunësisë.
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4.2.2.Aspekti ekonomik
Rëndësia e turizmit dhe kulturës ne zhvillim ekonomik
Turizmi është një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë lokale në vendet të cilat kanë
potencial turistik, qoftë ai natyror, apo kulturor. Në Kosovë, e posaçërisht në Prizren,
turizmi është sektor qendror për zhvillim ekonomik. Turizmi në Prizren bazohet në
turizëm kulturor, sidomos në trashëgimi kulturore. Si i tillë, Prizreni ka potencial turistik i
cili nuk ka vartësi sezonale. Mirëpo, siç shihet edhe nga të dhënat, kalendari i aktiviteteve
kulturore, i cili është i bazuar në sezonin e verës, krijon një përqendrim më të madh të
turistëve gjatë kësaj sezone. Duke i pasur këto parasysh, plani strategjik i zhvillimit të
turizmit në Prizren, dhe të gjitha dokumentet e përpiluara, duhet të jenë në përputhje me
planin e zhvillimit të turizmit gjatë gjithë vitit – duke i kontribuar kështu ekonomisë lokale
drejtpërdrejt gjatë tërë vitit.
Sfondi
Prizreni është qyteti i dytë më i madh në Kosovë, me vlerësimin e fundit të popullsisë në
185,000.15Sektori kryesor ekonomik në Prizren është tregtia, pasuar nga shërbimet,
kryesisht ato që lidhen me turizmin. Duke qenë një nga destinacionet kryesore
turistike në Kosovë, Prizreni ofron mundësi për zgjerim ekonomik në turizëm. Bazuar në
Ligjin e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës të vitit 2006, Qendra Historike e Prizrenit
është shënuar si fushë e konservimit arkitekturor nën mbrojtje të përkohshme në vitin
2016.
Ky vendim, ndonëse i mirëpritur, ka hasur në ngecje në zbatim. Ligji i vitit 2012 për
Qendrën Historike të Prizrenit përfshin 1,000 ndërtesa në listën e zonës së mbrojtur, nga të
cilat 104 janë monumente kulturore. Për më tepër, nga 388 shtëpi tradicionale në
Qendrën Historike të Prizrenit, aktualisht kanë mbetur vetëm 155, ndërsa nga tjerat 233
janë shkatërruar, ose kanë ndryshuar destinim të përdorimit. Nga ato ndërtesa që janë në
gërmadha ose funksioni i të cilave është ndryshuar, një numër shumë i madh, saktësisht
34, janë konvertuar në parkingje, e cila është përdorur si ide e shpejtë e biznesit,
fitimprurëse posaçërisht gjatë kohës kulmore të turizmit.
Në veçanti, ndërtesat në Qendrën Historike të Prizrenit kanë destinime të ndryshme, të
cilat ndikojnë edhe në zhvillimin e mëtutjeshëm ekonomik lokal. Specifikisht, rreth
38 përqind e ndërtesave në Qendrën Historike të Prizrenit kanë funksion biznesi, ndërsa 62
përqind tjera kanë funskione të ndryshme. Nga ndërtesat të cilat kanë të deklaruar
funksion biznei, 49 përqind operojnë me funksion të dyfishtë – banimi dhe biznesi, ndërsa
51 përqind kanë vetëm funksion biznesi. Ky funksionalizim i objekteve në Qendrën
Historike të Prizrenit duhet të shërbej si sinjal socio-ekonomik i zhvillimit, duke i dhënë
rëndësi të shtuar objekteve të cilat janë duke kryer funksion të dyfishtë.

15

Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vlerësimi i Popullësisë
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Figura 9.Hartëzimi i funskioneve të biznesit në Qendrën Historike të Prizrenit
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Sa i përket sektorit privat, firmat që veprojnë në Prizren tregojnë trend pozitiv të
investimeve dhe të punësimit. Më shumë se gjysma e bizneseve në Prizren kanë investuar
gjatë vitit të fundit, dhe këto investime kanë arritur vlerën mesatare 6,000 euro.3
Megjithatë, sa i përket qarkullimit vjetor, më shumë se 75 përqind e bizneseve kanë
qarkullim vjetor nën 100,000 euro. Me shumicën dërrmuese të rasteve në fakt, bizneset
qarkullojnë më pak se 50,000 euro në vit.
Edhe pse historia dhe kulturën që ofron Prizreni kanë ndikim të madh në tërheqjen e turizmit
në këtë vend, vetëm 30 përqind e bizneseve veprojnë në sektorë të lidhur me turizmin. Më
problematike se për Prizrenin në tërësi, janë aktivitetet e bizneseve në Qendrën Historike
të Prizrenit, ku vetëm rreth 15 përqind të bizneseve janë të regjistruara për aktivitete
gastronomike dhe rreth 3 përqind për aktivitete hoteliere. Të ndërlidhura me turizmin,
dhe biznese që përfitojnë nga turizmi, gjithashtu janë pk, duke përfshirë këtu, rreth 6 përqind
të bizneseve q ë janë të regjistruar si arëtari, argjendari, apo filigran, dhe rreth 2 përqind të
bizneseve që janë dyqane suveniresh. Përveç këtyre bizneseve drejtpërdrejt të ndërlidhura
me aktivitete turistike, rreth 13 përqind të bizneseve që operojnë në Qendrën Historike të
Prizrenit janë biznese tregtare të veshjeve dhe të ngjashme. Kategoria me numrin më të madh
të bizneseve, është ajo e objekteve/dyqaneve të zbrazëta. Kjo, edhe pse brengosëse, mund
të shihet si potencial për funksionalizim më të lehtë të këtyre bizneseve në të ardhmen,
pa nevojë për ndryshim të aktivitetit ekonomik

Figura 10.Aktiviteti ekonomik në Qendrën Historike të Prizrenit

Në planifikimin strategjik të Prizrenit, duhet të integrohet edhe ideja e grupimit të
bizneseve strategjike turistike në zonat që kanë karakter historik dhe kulturor. Më
specifikisht, kjo ide duhet të implementohet në Qendrën Historike të Prizrenit, ku
duhet t’i jepet prioritet aktivizimi i bizneseve me karakter kulturor, historik dhe
tradicional, dhe të ndërlidhur me karakterin turistik të qendrës.Mirëpo, përtej kësaj, në
përgjithësi numri i firmave që operojnë në sektorin e turizmit ka shënuar rritje të
vazhdueshme, po ashtu ka pasur një rritje të vazhdueshme edhe të numrit të vizitorëve,
si dhe rritje në numrin e netëve të qëndrimit për person.
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Megjithatë, derisa rritja e aktivitetit turistik është zhvillim pozitiv, turizmi në Prizren
ndikohet kryesisht nga festivalet dhe ngjarjet kulturore që janë të grumbulluara në kohë të
caktuara të vitit, duke rezultuar kështu në influks më të madh të turistëve gjatë këtyre
kohëve, e jo në shpërndarje të numrit të turistëve gjatë gjithë vitit. Siç mund të shihet
në Figurën 2, numri më i madh i vizitorëve është i regjistruar gjatë tremujorit të tretë të
vitit, duke shënuar rënie të dukshme në tremujorin e katërt, i cili po ashtu shënon
numrin më të vogël të vizitorëve. Për të siguruar
përfitime të qëndrueshme ekonomike nga turizmi, Prizreni duhet të fokusohet më
zhvillimin dhe promovimin e turizmit përgjatë tërë vitit.

Ndikimi ekonomik i festivaleve, i cili i grumbullon numrin më të madh të
vizitorëve gjatë tremujorit të tretë të vitit, është pasqyruar edhe në kalkulime të ndikimit
specifik të festivaleve në Bruto Produktin Vendor (BPV). Më specifikisht, Instituti GAP ka
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kalkuluar ndikimin ekonomik të festivalit të filmit dokumentar DokuFest në vitin 2011
dhe ka projektuar ndikimin ekonomik të festivalet për vitet në vijim. Sipas GAP,
DokuFest ka pasur ndikim vjetor rreth 3.1 milion euro në BPV nëse ndikimi matet me
numër të vizitorëve, ndërsa ky ndikim arrin shifrën prej 3.8 milion, kur llogariten edhe
shpenzimet e konsumit të vizitorëve. Duke pasur parasysh që DokuFest ka shënuar rritje
në vizitorë nga viti në vit, mund të hamendësojmë me nivel të arsyeshëm të besimit që
ndikimi ekonomik i DokuFest, në BPV të Kosovës, dhe posaçërisht në ekonominë
lokale të Prizrenit, ka pasur rritje po ashtu. Me planifikim të duhur, ndikimi i DokuFest,
dhe aktiviteteve tjera kulturore në Prizren, mund të shpërndahet gjatë tërë vitit.
Sa i përket punësimit, Prizreni ka karakteristika të ngjashme punësimi dhe papunësisë si
pjesa tjetër e Kosovës. Nga të punësuarit, rreth 86 përqind kanë vend pune fiks, 9
përqind nuk kanë vend pune të fiksuar, dhe 3 përqind e të punësuarve, punojnë nga
shtëpia. Në aspektin e ndarjes gjinore të popullsisë së punësuar, 80 përqind janë burra
dhe 20 përqind gra. Megjithatë, gratë janë më të përqendruara në punët tradicionale me
një vend pune fiks, ku përqindja e grave është më e madhe se në total, krahasuar me
vendet e punës që nuk janë fikse, ku vetëm 7 përqind e totalit janë gra.

Megjithatë, rritja e aktivitetit ekonomik, edhe pse e dobishme për ekonominë lokale, ka
ndikuar negativisht në trashëgiminë kulturore dhe historike. Raporti i fundit i Komisionit
Evropian për Kosovën deklaron se edhe pse ka pasur përparim në aspektin e dispozitave
ligjore të ndërlidhura me Qendrën Historike të Prizrenit, kjo zonë gjithashtu është
degraduar dhe ka pësuar rrënim të trashëgimisë kulturore. Megjithëse ka pasur rritje të
numrit të inspektorëve, kjo rritje nuk ka treguar rezultate konkrete, sidomos në rritjen
e numrit të sanksionimeve kundër autorëve.
Degradimi i trashëgimisë kulturore në Prizren është bërë në funksion të fitimeve
ekonomike afatshkurtra. Derisa mungesa e vetëdijes së popullsisë ka luajtur një rol të madh
në këtë drejtim, ekziston ende nevoja thelbësore për zbatimin e ligjit nga institucionet
lokale dhe qendrore. Rrënimi i trashëgimisë kulturore në Prizren, përveç ndikimit
historik, ka pasoja afatgjata sociale dhe ekonomike të cilat duhet të merren parasysh.
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5 INTERVENIMI NË NJËRËN PREJ PJESËVE TË QENDRËS
HISTORIKE TË PRIZRENIT

5.1.Profili urban dhe gjendja ekzistuese e zones (Zona e banimit - Potok Mahalla/Papas
Çarshia)

Kjo zonë karakterizohet me koncentrim të monumenteve të
trireligjioneve, ndërtesat publike dhe utilitare, dhe numër të
konsiderueshëm të shtëpive tradicionale. Përkundër disa
ndërtimeve të reja që nuk janë në harmoni me strukturën historike
urbane, mund të konsiderohet që tiparet kryesore arkitektonike të
zonës janë ruajtur në një masë domethënëse. Kompleksi i Kishës
Katolike dhe ndërtesat përreth, të vendosur në kryqëzim të
rrugëve, dominojnë siluetën e kësaj zone. Në ndërlidhje të
ngushtë me kompleksin, në jug shtrihet Kisha e Shën Nikollës dhe
shkolla e vjetër. Në veri të kompleksit të Kishës Katolike gjendet xhamia e vjetër e Myderiz
Ali Efendisë, e cila daton nga shek. XVI.

Struktura urbane ndërmjet monumenteve karakterizohet me rrugë të ngushta dhe zonë të
dendur banimi, me një numër të konsiderueshëm të shtëpive të vjetra tradicionale të cilët
ende i rezistojnë kohës. Kjo zonë ka qenë një pjesë e rëndësishme e qytetit gjatë shek. XIX,
kur funksionet kryesore adminisrative dhe diplomatike kanë qenë të koncentruar në pjesën
jug-perëndimore të qytetit. Krahas komplekseve fetare, të Kishës Katolike dhe asaj
Ortodokse, vlen të theksohen edhe Xhamia e Myderiz Ali Efendisë, Hani dhe Nallbani i
Kovaçëve, Trafostacioni i vjetër, Xhamia e Iljaz Kukës, Kroi i Binbashit, dhe hoteli i parë i
qytetit. Prezenca e komplekseve të tri religjioneve, së bashku me ndërtesat publike dhe
ekonomike kontribuojnë në ruajtjen e strukturës historike urbane.
Pozita e Kishës Katolike historikisht ka gravituar popullsinë e besimit katolik që ka jetuar
në këtë zonë. Kjo zonë ende banohet me popullsi të besimit katolik, dhe kryesisht ka
funksion banimi, me disa vende ku zhvillohen aktivitete komerciale.
Brenda kësaj zone gjenden hapësira pubike potenciale të përqendruara rreth ndërtesave
kryesore fetare, duke filluar nga oborri i xhamisë së Myderiz Ali Efendisë, oborri
dhe hapësira para kompleksit të Kishës Katolike, dhe oborri i Qendrës së Mjekësisë
Familjare që mund të ri- dizajnohen dhe ofrohen si hapësira publike. Kjo do të
kontribuonte në ngrijten e vlerës ambientale të kësaj zone.
UdhëzimetdheKufizimet

Në përgjithësi kjo zonë ka vlera historike, artistike, shoqërore dhe fetare.
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Në mënyrë që të ruhen këto vlera, ndërtesat e trashëgimisë kulturore duhet të konservohen
dhe të restaurohen. Kjo mund të arrihet nëpërmjet një programi për rehabilitim të
strukturave, rehabilitim të fasadave dhe restaurimit të tërësishëm të ndërtesave.
Një listë e prioriteteve për ndërhyrje në hapësira publike duhet të hartohet. Sa i përket
ndërtesave private, programi i restaurimit duhet të shoqërohet me një projekt të
vetëdijesimit, rreth kufizimeve dhe përfitimeve të mundshme në rast të ndërhyrjes në pronat
e tyre. Pronarët duhet të njoftohen në lidhje me obligimet e tyre ndaj ruajtes së vlerave të
trashëgimisë, si dhe të stimulohen nëpërmjet ofrimit të ndihmës profesionale pa pagesë,
ndërhyrjet konservuese dhe lehtësirave fiskale.
Për të siguruar ruajtjen e vlerave fetare,duhet të ofrohet ndihmë profesionale për
institucionet fetare të cilët veprojnë në këtë zonë. Ndihma profesionale duhet të ofrohet
nëpërmjet takimeve të rregullta, ku prezantohen udhëzime për mënyrën e mirëmbajtjes,
riparimit dhe ndërhyrjeve renovuese në monumente fetare. Njëkohësisht, institucionet
fetare duhet të vetëdijesohen për rëndësinë e ndërtesave të tyre në kontekst më të
gjërë, për zonën dhe Qendrën Historike në përgjithësi.
Vlerat shoqërore ndërlidhen ngushtë me ato fetare, dhe rrjedhimisht mund të mbrohen në
mënyrë të ngjashme, duke përfshirë edhe trajtimin e hapësirave publike. Hapësirat publike
ofrojnë mundësinë e shoqërimit të grupeve të ndryshme të komunitetit, dhe duhet legalisht të
mbrohen nga uzurpimet dhe keqpërdorimet.
Për të përmirësuar karakterin historik urban, në këtë zonë ndërtesat me vlerë të
trashëgimisë kulturore duhet të konservohen, kurse rastet që nuk përputhen me siluetën
historike duhet të trajtohen nëpërmjet rehabilitimit të fasadave.

Figura 11. Pamje e kompleksit të Kishës Katolike dhe Trafostacioni

Më poshtë është paraqitur gjendja aktuale e përcjellur me harta për gjendjen ekzistuese në
këtë pjesë të kësaj zone.(Katrori me vija të kuqe specifikon hapësirën në të cilën është
intervenuar).
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Gjendja e objekteve
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Etazhiteti i objekteve
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Materialet ndërtimore të objekteve
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Shfrytëzimi i objekteve
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Harmonia me karakterin arkitektonik të zonës
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Shfrytëzimi i pronës dhe përdhesave të objekteve
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Shfrytëzimi i pronës dhe etazhave të objekteve
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5.2.Gjendja e propozuar

Theks i vecantë në propozimin e intervenimit të kësaj zone u vu në trajtimin e objekteve
përgjatë saj.Shumica prej tyre janë objekte që reprezentojnë vlera arkitektonike të Prizrenit
por që gjendja aktuale e tyre ka evoluar me kalimin e kohës. Prania e objektit momumental
që bënë pjesë tek objektet e ruajtura të Trashëgimisë kulturoe 16 por që për momentin nuk ka
qasje të mirë dhe është shkëputur prej pjëses kryesore të Shatervanit.Rikthimi i rrugës në
gjendjen e mëparshme.Rikthimi i identitetit kulturor të kësaj zonë që me kalimin e kohës ka
humbur elemtin e saj apo zantin që shquhej dhe rikhtimi i memories kolektive.Intervenim
ka nevojë edhe pjesa e rrugës e cila ka vëllim të lartë të trafikut si dhe jo në gjendje të mirë.

Si probleme kritike në këtë zone vazhdojnë të jenë:
-

-

-

-
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Numri shumë i vogël i qytetarëve, që kanë informatë se mund të marrin pjesë të
informuar për planet urbane dhe mundësinë e marrjes pjesë në hartimin e tyre;
Qasja dhe lëvizja në qytet për të gjithë qytetarët pavarësisht moshës, gjinisë dhe
aftësisë si pasojë e infrastrukturës së papërshtatshme apo edhe mirëmbajtjes së
munguar të rrugëve;
Degradimi i hapësirës urbane, qoftë me anë të ndërtimeve pa leje, apo edhe
ndërtimeve të larta në zonën historike të qytetit;
Mungesa e hapësirave publike, në veçanti ato të gjelbra, që do t’iu mundësonin
qytetarëve të intervistuar nga grupe të ndryshme të interesit që ta shfrytëzonin në
mënyrë më të efektshme qytetin dhe të kenë një jetë më cilësore në përgjithësi.
Pamundësia e lëvizjes me biçikleta, i cili si problem u aktualizua sivjet.
Largimi i të gjitha strukturave të ndërtuara (shkallë, plato dhe të ngjashme) nga
përdheset e adaptuara në lokale, që me gabaritin e tyre ngushtojnë në masë kritike
hapësirën për lëvizje të këmbësorëve,
Parkimi i veturave në trotuare dhe sipërfaqe të tjera të dedikuara për lëvizjen e
këmbësorëve,
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Gjendja e objekteve
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Destinimi i objekteve

44

Etazhiteti i objekteve
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Foto nga terreni
Punimi është i ilustruar edhe me foto të realizuara nga terreni ,ku shihen vërejtjet që janë
hasur nga dalja në terren.
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Më poshtë janë rradhitur propozimet për intervenim:
1. Objektet aktuale që mbesin duhet të ristrukturohen si dhe gjendja e tyre të rikthehet në
gjendje të mëparshme duke ju rikthyer stilit të fasadës gjithmonë duke u mbështetur
në normativat e Qendrës Historike.
2. Objektet që do të ju ndëerrohet destinimi për shkak të ruajtjes së memories kolektive
3. Krijimi i një shkolle profesionale e cila do të përdoret për mbajtjen e kurseve për
rrobaqepësi si dhe do të bëjë ekspozimin e punimeve të ndryshme të kësaj natyre.
4. Mungesa e hapësirave publike do të zgjidhet duke u punuar një object i ri tip garazhe
që do të përmbaje një pjesë të madhe të parkingjeve ,si dhe do të lidhet me hapësiren
afër gjelbëruese së bashku me objektin e mbrojtur momental.
5. Objekti shëndetësor të ridestinohet duke u rikthyer në një ambulant specialistike që do
të shërbejë për popullsinë që ndodhet në këtë pjesë.
6. Rruga do të shndërrohet në nje tip rruge që do të përdoret më tepër për banorët e
lagjes dhe turistët që frekuentojnë këte pjesë ,do të lirohen hapësirat që deri tani janë
përdorur per parkim të veturave.
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Intervenimi
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5.2.1.Benefitet e intervenimit

Ideja bazë e dalur nga intervenimi është që kjo zonë pas intervenimeve në objektet e
dëmtuara përgjatë saj, të zhvillohet natyrshëm si zonë afariste, me dyqane të vogla, shërbime,
bujtina e hostele. Funksionalizimi i përdhesave të këtyre objekteve do t’i jepte rrugës epitetin
e vendit dhe hapësirës mikpritëse në një nga zonat qendrore të qytetit. Për më tepër do ta
lidhte atë me pjesët tjera të qendrës si shadervanin

Benefitet e intervenimit në këtë zone do të jenë :
-

Integrimi direkt me pjesën e Shatërvanit si dhe ekspozimi i trashëgimisë kulturore
Krijimi i hapësirave të gjalla dhe gjelbëruese
Rritje e qarkullimit që ka impakt direkt në aspektin ekonomik ,social dhe kulturor
Evakuim i makinav që direkt do të ndikojë ne ekologjinë e hapësirës
Do të bëhet zgjidhja për parkingje
Konservim dhe promovim i memories kolektive
Ridestinim i objekteve që do të kenë impakt reprezentativ të zonës
Krijimi i një hapësire me karakter shkollë profesionale me synimin kryesor
,promovimi i punimeve të ndryshme në këtë hapësirë
Përshtatja e fasadave në kontekstin urban të lagjes që i përgjigjet identitetit urban
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6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Nisur nga evidentimi i trashëgimisë kulturore, konkludojmë se Qendra Historike e Prizrenit
ka potenciale të konsiderueshme të trashëgimisë kulturore materiale dhe shpirtërore, për t’i
integruar në zhvillimin social-ekonomik të tij. Monumentet e kulturës materiale të
përfaqësuara nga vendbanime prehistorike, tuma, kala, banesa, objekte fetare të krishtera dhe
myslimane, etj., së bashku me elementët e pasur të kulturës shpirtërore (folklori, zejet,
traditat, zakonet, festat, mënyra e jetesës, etj.), përpos vlerave në ruajtjen e identitetit
kombëtar, rajonal dhe lokal, përbëjnë një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e
turizmit kulturor . Nëpërmjet atraksioneve të larmishme, festimeve dhe gastronomisë
tradicionale, Qendra Historike e Prizrenit mund të sigurojë përfitime të dukshme ekonomike,
sociale dhe kulturore, nga tërheqja e turistëve në destinacion.
Megjithëse zhvillimi i turizmit është në fillesat e tij, integrimi i trashëgimisë kulturore
në zhvillimin social-ekonomik mund të konsiderohet një mundësi mjaft e mirë për zhvillimin
e qëndrueshëm të zonës. Larmia e llojeve të turizmit kulturor, urban dhe rural, ka bërë që
numri i vizitorëve veçanërisht atyre të huaj, të rritet nga viti në vit, çka sjellë shtimin dhe
përmirësimin e infrastrukturës mbështetëse të shërbimeve turistike të akomodimit dhe
ushqimit, si edhe shërbimeve të tjera plotësuese.
Ndërsa nga njëra anë interesi i turistëve të huaj për potencialet e trashëgimisë kulturore po
vjen në rritje, nga ana tjetër këto objekte po përballen me probleme të shumta, siç janë
dëmtimet e shkaktuara nga faktori kohë dhe ai human. Prania e kategorive të ndryshme të
objekteve kulturore që i kanë rezistuar kohës, dëshmi e një zhvillimi të qytetëruar të të gjithë
zonës, tashmë shtron nevojën e ruajtjes, ndërkohë që mjaft kërcënuese paraqitet tendenca e
zëvendësimit me ndërtime të reja. Menaxhimi që i bëhet sot objekteve të trashëgimisë
kulturore, përveç qëllimit të ruajtjes dhe konservimit duhet të synojë edhe rritjen e cilësisë së
saj si produkt turistik si dhe rritjen e kualiteti të jetës urbane përmes menaxhimit dhe
zhvillimit të qëndrueshëm
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